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Despite  the  recent  increases  of  interest  in  open  education,  notably  in massive  open  online  courses
(MOOCs) (Fini, 2009), it has been continuously asserted that this form of social knowledge production




in  their  research.  Given  the  considerable  rise  of  open  education  over  recent  years,  these  critical
appraisals  urge  us  to  expand  theoretical  approaches  and  refine  our  understanding  of  evolving
pedagogical  and  technological  relations  (cf.  Bell,  2011).  In  this  paper,  we  contribute  to  debates
surrounding  open  education  and  open  educational  resources  by  introducing  the  concept  of  Bildung
(self­cultivation,  self­realization)  as  a  powerful  reflective  tool  and  framework  for  approaching  open
education. We will elaborate on the potentials of Bildung by reviewing the history of the concept and









The Impact and Challenges of Open Education
The Open Education Movement
The  open  education  movement  (OEM)  is  often  thought  to  have  grown  out  of  the  open  source
movement in software development. Open­source software is published with a licence that makes the
code  available  to  those who would modify,  port,  adapt,  and  share  it,  and was  largely  developed  in
response  to  the  software  monopolies  that  developed  through  the  1980s.  Wiley  (1998)  coined  the
phrase  open  content  to  describe  analogous  intellectual  properties  which  are  not  licensed  under
conventional  copyright  restrictions.  With  the  explosion  of  internet  technology  over  the  last  twenty
years,  it  has  become  increasingly  easy  to  share  knowledge  and  information.  This  had  led  to  new
pedagogical  possibilities,  particularly  in  the  field  of  distance  education.  There  are  now  an  incredible
range  of  courses,  tools,  and  other  materials  available  on  an  open  basis,  including  OpenLearn,
Connexions, OERGlue,  P2PU, MIT OCW, Wikieducator, MITx, OpenStudy,  and  the Mechanical MOOC.
Contemporary  open  education  thus  represents  a  fusion  of  powerful  communication  technologies,
internet  literacy,  and  pedagogical  innovation  which  is  developing  into  a  new  creative  paradigm  for
education. This includes a wide range of actors and stakeholders, including a number of advocates who
publicly endorse pedagogical and/or  institutional  ‘openness’. These diverse actors are  thus united by















Open educational  resources  (OER) are often  thought  to have developed out of  the discourse around
learning objects  in  the 1990s. The term  learning­object was  first coined  in 1994 by Wayne Hodgins,
who  proposed  the  development  of  discrete  units  of  learning which  could  be  delivered  electronically.
Chiappe (2007) defined the learning object as “a digital self­contained and reusable entity, with a clear
educational purpose, with at least three internal and editable components: content, learning activities
and  elements  of  context”,  arguing  that  “learning  objects  must  have  an  external  structure  of
information to facilitate their identification, storage and retrieval: the metadata”.
OER  are  teaching,  learning,  and  research  resources  that  reside  in  the  public  domain  or
have been released under an intellectual property license that permits their free use or re­
purposing  by  others.  Open  educational  resources  include  full  courses,  course materials,
modules, textbooks, streaming videos, tests, software, and any other tools, materials, or
techniques used to support access to knowledge. (Atkins et al., 2007, p. 4)
While  this  definition  is  often  cited,  it  should  be  noted  that  there  remains  no  universally  established
definition  of OER  (Geser,  2007). OER  include many  different  kinds  of  digital  and  non­digital  assets.
Learning content might comprise course curricula,  learning objects, modules, blogs, and  repositories









the  institutional,  cultural,  and  pedagogical  implications  of  adopting  the  open  model  rather  than
supporting focus on the (copyright status of the) resources themselves. The implications of a shift to
the  mainstream  use  of  OER  profoundly  challenge  existing  models  of  research,  scholarship,
dissemination, and teaching. OER throw the validity of existing educational systems into question. One
central assumption in this regard is the acknowledgement that
traditional  ways  of  providing  learning  opportunities  are  no  longer  adequate  to  equip
teachers, students and workers with the competences required to participate successfully
in  the  emerging  knowledge­based  society.  It  is  becoming  ever  more  evident  that  the
societal frameworks and conditions are changing at a pace that is not being met by what
most educational institutions today offer as learning opportunities. (Geser, 2007, p. 37)
It  is often argued  that OER can catalyse  transformations  in education as  they offer a more  learner­
centred approach and problem­solving strategies. Key competences in this regard are closely linked to
the utilisation of ICT to search and access information on the Internet. However, there is also a need
for  new  pedagogic  practices  based  on  an  open  paradigm,  for  instance  engaging  in  open  online
collaborative  projects  using  wikis  or  blogs.  Currently,  we  still  witness  the  dominant  power  of  the
teacher­centred model  in most educational  settings. New competences are difficult  to enact and are
heavily  dependent  on  the  engagement  of  the  individual  learner.  Yet  it  remains  vague  how  these
competencies should be defined as empirical evidence is either lacking or far from conclusive.










Whereas Bildung  was  previously  a  synonym  for  Erziehung  (from  erziehen,  to  ‘educate’,
‘bring up’) and was related to Enlightenment [Aufklärung]  the  idea now encompasses all
this and  is elevated  into  the  region of culture  [Kultur]  and  ‘humanity’  [Humanität] more
generally. (Dumont, 1994, S. 82)
A  classical  definition  states  that  Bildung  is  to  be  understood  as  a  free,  dialogical,  and  dialectical






According  to Eldridge (undated)  the  first  references occur  in  theological debates of  the 16th century









In  the  late  18th  century  Herder  construed  Bildung  as  a  kind  of  natural  unfolding  which  was  to  be
understood  culturally  and  aesthetically.  Herder’s  place  as  the  forerunner  of  geisteswissenschaftliche
Pädagogik (hermeneutically­inspired education studies) is based on his insistence that man’s creative
and intellectual capacities need to be developed if we are to live virtuous lives. Eldridge suggests that




Following  Herder,  Humboldt  emphasized  the  unrestrained  interplay  between  the  individual  and  the
world, an exchange through which the individual relates to the world in the most comprehensive, vital,
and  freest  way  possible.  Self­development  is  not  an  adaptation  to  an  external  order  but  rather  a
cultivation  of  the  inner  life:  a  reflective,  creative  form  of  self­realization  or  self­cultivation  which,
crucially,  is  achieved  in  and  through  relations with  others  (Sorkin,  1983). Humboldt  also  advocated
informal  education  that was  free  from  state  interference.  In  the modern  Hegelian  tradition,  Adorno
(1973)  draws  attention  to  the  commercialisation  of  education,  criticizing  the  factory  model  of







This  sense  of  going  beyond  existing  structures  has  remained  a  constant  theme  in  the  humanistic
tradition.  It  should  be  noted  that  the  pedagogical,  biological,  cultural,  and  aesthetic  elements  of
Bildung have been controversial ever since Herder’s proposal. Since  the  focus  is on  the potential  for
human  development,  it  has  functioned  as  something  of  a  blank  canvas  for  a  range  of  thinkers
interested  in  education  (Horlacher  2004,  p.  424).  Discourse  around  Bildung  is  thus  always  and
necessarily mediated, necessarily unresolved, dialectical, and open.
Bildung and Contemporary Education
In  order  to  clarify  the  conception  of  Bildung  put  forward  in  this  paper,  theories  of  transformative
learning which are more familiar to most of the readers may be helpful in explaining some of the core
features. As defined by Mezirow (1997, S. 5) “transformative  learning […]  is the process of effecting
change  in  a  frame  of  reference”.  Of  critical  importance  in  this  definition  is  the  term  “frame  of
reference” which is stated to be “[...] the structures of assumptions through which we understand our




a  new  transformation  of  the  frame  of  reference.  As we  have  seen,  it  is  now  a  common  practice  to
“hack”  education,  that  is,  to  retrieve  materials  from  open  repositories  all  over  the  world  or  to
collaborate  with  others  in  MOOCs.  Traditional  practices  that  have  been  obtained  throughout  formal
educational  settings  have  insofar  offered  little  to  help  learners  with  orientation  in  open  complex
environments. Bildung may thus be understood as a way of reconsidering learning practices in a way
which is appropriate to the challenges of modern education.
Recent  theoretical  approaches  claim  that  Bildung  is more  closely  linked  to media  than  ever  before.
More specifically, it is assumed that media are an essential vehicle for Bildung because they represent
the world for us (Jörissen & Marotzki, 2008). With the advancement of innovative ICT (social software)
Bildung  is  exposed  to  new opportunities  but  also  to  new  challenges.  In  recent  attempts  to describe
Bildung in changed realities such as virtual worlds or digital spaces, the influence of innovative ICT has
gained  significant  influence  (Meister  &  Meise,  2010).  Of  central  importance  are  the  extended
possibilities for articulation in new social media spaces. Expressing one’s opinion in a blog or posting a
statement  in  a  discussion  forum  not  only  reflects  individual  Bildung  but  can  also  contribute  to




How can Open Education Benefit from the Introduction of the Theory of Bildung?
It has been consistently suggested that open education lacks a solid theoretical framework. This was
the case in earlier writings on the Philosophy of Open Education (Nyberg, 1975) and has continued up
to  this  day  (Peters,  2008a).  In  this  regard,  it  seems  astonishing  that  the  massive  critics  on  open
education  in Germany  that  have  been mostly  adopted  in  schools  such  as  open  curriculum were  not
linked  to  Bildung  despite  its  influence  in  theoretical  debates.  Instead  there  was  a  rather  vexed










place.  This  typically  takes  a  form  where  the  person  is  confronted  with  a  diverse  array  of  (often
challenging) experiences which then can be transformed into an integrated self:
The  person  can…  never  gather  himself  enough  in  the  whole  human  race.  The  more
diversity he transforms  into the whole, the richer, and the more powerful and successful
he will be. The impact of the multifaceted relations provides him the diversity. The more
he  opens  up  (toward  the  world),  the  more  new  sides  (and  multiple  abilities)  he  can
possess, and the more active his inner activities can be so as to develop individually and to
combine all together to a whole. (Humboldt, 1797/2002, p. 346, our translation)
Obviously, Humboldt’s work  is rooted  in Idealism and unconcerned by technical  issues  like access to
educational materials and learning on a massive scale. Given the aspiration of theories of Bildung – to
capture the contemporary condition – it seems warranted to focus instead on the notion of openness






to  the  world’s  open  database.  We  see  today  the  emergence  of  many  technologies  which  strive  to
support  these  processes.  For  instance,  the  OER  Evidence  Hub  developed  by  the  Knowledge  Media
Institute and the Institute of Educational Technology at The Open University under the auspices of the
Open  Learning  Network  aims  to  provide  an  environment  to  systematically  interrogate  the  open
education movement on what are the people, projects, organizations, challenges, solutions, and claims
to scaffold the movement. In a similar vein, the OER Knowledge Cloud has been established to identify,
collect,  preserve,  and  disseminate  available  documents  of  enduring  value  to  researchers,  industry,
government, scholars, writers, historians, journalists, and informal learners.
Open education and Bildung can both be  linked to the broader context of web  literacies,  that  is,  the






This  framework  resonates  with  previous  attempts  outlining  the  potentialities  of  digital  learning
environments  for  Bildung  (Marotzki,  Nohl,  &  Ortlepp,  2003),  which  states  that  first  and  foremost









that  takes  place  during  the  process  of  personal  self­transformation.  Despite  the  ways  in  which
transparency  and  openness  to  criticism  are  encouraged  in  open  learning  (Smith  &  Casserly,  2006)
much of the content of these personal transformations remains opaque or not well understood. While
in a  typical MOOC  the  learner  is  committed  to open up materials  from a  technological and  idealistic
standpoint,  Bildung  elaborates  on  the  importance  of  openness  from  a  philosophical  point  of  view,
providing a way for learners to understand and influence their own intellectual development.







often  undertheorised  in  traditional  learning models.  Attempts  to  describe  learning  and  education  in
these  complex  contexts  can  be  found,  for  instance,  in  the  activity  theory  established  through  the
extensive work of Engeström (2001) who argues that
In  important  transformations of our personal  lives and organizational practices, we must
learn new forms of activity which are not yet there. They are literally learned as they are





can  be  overwhelming,  what  Weller  (2011)  has  referred  to  as  abundance  of  knowledge  in  need  of
pedagogy. Evidently, one of the biggest hurdles for the learner in this kind of online environment is the
ability  to orientate oneself. There has already been a debate on  the  increasing  information overload
that  has  begun  in  the  so­called  knowledge  society  (Marotzki  &  Jörissen,  2010).  There  is  a  distinct
difference  between  knowledge  of  how  things  can  be  better  produced,  more  efficiently
(Verfügungswissen)  and  knowledge  of  why  or  for  what  reason  things  are  done  or  produced




by  relying  on  their  own  creativity  and  reflection  to  arrive  at  deeper  understandings  of  their  own
educational experiences.
Bildung as Theoretical Framework: MOOCs, Communities, and Literacy
Excitement  over massively  open  online  courses  (MOOCs)  continues  to mount while  satisfaction with
traditional forms of college education falls amid ever­rising costs to students and their families and a
resulting  restriction  of  access  to higher  education  (particularly  in  the USA and  the UK). High profile
education providers from around the world have been working to make open courses available to all.
Perhaps  the  first  ground­breaking  act  was  the  Massachusetts  Institute  of  Technology  launch  of  the
OpenCourseWare  (OCW)  initiative  to make all  its  courses online and  freely accessible. Several  other
institutions did  the same so  that  rich  repositories  like MERLOT (Multimedia Educational Resource  for
Learning  and Online  Teaching)  could  be  established. More  recently,  platforms  like  P2P University  or
Open Study Group started to offer not only open access to materials but also enabled open practices,
including peer support or tutoring.





2012).  However,  proponents  of  MOOCs  still  emphasise  the  efficiency,  flexibility,  and  accessibility  of
massive online instruction and assessment.
MOOCs  disrupt  a  number  of  long  held  convictions  about  organised  education.  They  are  open  to
anybody with an internet connection, a willingness to learn, and a willingness to agree to the honour
codes  that  serve  to  ward  off  plagiarism.  Traditional  higher  education  directs  students  towards
achieving  a  degree,  and  degree  programmes  often  include  some  materials  that  are  more  or  less
interesting  to  the  student.  By  selecting  their  own  courses,  MOOC  learners  must  direct  their  own
learning at a fundamental level. MOOCs may be radical pedagogical activities in that they often do not
specify learning goals or examine the learning process in anything like the typical ways. Assessment of
learning  is  typically peer­based  rather  than carried out by an  instructor.  It  is  thus a  totally  learner­
centred (and  learner­driven) approach which  is at odds with almost all  institutional pedagogy. While
the  curricula  and  delivery  of  learning materials  are  planned  by  the  course  teams,  participation  in  a
MOOC is often “emergent, fragmented, diffuse, and diverse. It can be frustrating. It’s not unlike life”
(McAuley et al., 2010, p. 4).
How  can  learners  (and  teachers)  orient  themselves  in  a  MOOC  environment  when  many  of  their
preconceptions about the learning process are based on “closed” institutional models? We propose to
frame the question  in terms of a new kind of  literacy that  is  informed by theories of Bildung. MOOC
learners must take responsibility for their own learning and development to a degree that is arguably











There  is a general  tendency  to  think  that  the sheer scale of MOOCs will produce  immersive  learning










to  be  attentive  to  the  kind  of  activities  we  scale.  Organisers  of  MOOCs  are  under  an  obligation  to







in  a  MOOC  remains  an  open  question.  As  we  have  seen  from  our  overview  of  Bildung­theoretic
perspectives, Bildung offers a way of making sense of (and informing) this kind of activity by providing
an account of what meaningful interaction within a MOOC might look like: an activity which emphasizes
curiosity,  imagination, passion, and creativity  in order  to encourage authentic and personal  forms of












the  experiences  of  the  confining  structures  of  the  family  may  represent  the  closed  learning
management  systems  that  have  become  predominant  in  higher  education  for  a  decade.  As  these
systems get unbundled by  implementing OER and OEP,  learning  is  less predictable and more  fragile
(McAndrew,  Farrow,  Law, & Cirigottis­Elliot,  2012) but  also more  conducive  for Bildung because  the
vast amount of freedom requires the person to reflect more deeply, not only about learning per se but
also about fundamental questions about life, that is, the notion that describes Bildung as a process of











by  innovative ICT. Consequently  it has become challenging  to keep  track of  the accomplishments of











In  this  process  of  engaging  with  multiple  and  complex  resources  it  can  be  assumed  that  a











to  think  that  it  can  provide  the  open  education  movement  with  an  improved  philosophical  and
pedagogical foundation.
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